







engagement with  the  subject of  anatomy,  facilitating  communication with  educators  and  reducing  student 
anxiety  levels  in  the  lead up  to assessments by offering  learning support  information. There have been  less 





this  tool had an effect on exam  scores. Second year medical  students enrolled on  the Musculoskeletal and 
Immunity Module 2015  (n=140) at Brighton Sussex Medical School were offered the #m204anatomy Twitter 
hashtag  as  a  learning  support  tool  which  included  weekly  Twitter  polls  questioning  student’s  anatomy 
knowledge. Students were invited to complete a questionnaire asking whether they had answered Twitter polls 
and for consent to use their exam scores to compare against their use of the polls. Student opinions on the 




This  indicates  that  the Twitter polling  tool  can be used as a  formative assessment  tool  to enhance  student 
anatomy knowledge. However, the majority of students are reluctant to engage with educational social media 
















for  students  including online discussion opportunities,  sharing  resources, assessment preparation and  study 
organization (Wang, 2013; Donlan, 2014; Albayrak and Yildirim, 2015; Ali, 2016).  
Within medical education, social media has been advocated (Kind et al, 2014; Choo et al, 2015; Roy et al, 2016) 
as a modern means  for educators  to communicate and engage with  their  learners, since  it was  reported  to 





























have  been  relatively  few  evaluations  to  assess whether  these  platforms  impact  on  student’s  learning  and 
knowledge which needs to be addressed (Roy et al, 2016; Pickering and Joynes, 2016). It has only been suggested 




tasks  and  feedback  opportunities  for  students  to  access  while  using  the  hashtag.  Since  then,  Twitter  has 
introduced a polling tool option which it is thought may a formative assessment opportunity (in a multiple choice 
question style),  for students to assess and assist  their  learning by voting on and receiving  feedback on  their 
voting choice. To the author’s knowledge there have no previous reports in the literature of using the Twitter 
polling tool  for such purposes, therefore the present study aimed to  initiate  investigations  into whether the 























Immunity Module 2015 at BSMS. Students were encouraged  to set up a Twitter account  to be able  to  fully 
participate in hashtag activities however no specific instructions on how to use the hashtag were given. Students 
























they had been answering  the polls  throughout  the module or not. The questionnaire was also used  to ask 
students  for  consent  to  use  their  examination  scores  from  the  anatomy  components  of  their  end  of  term 
summative assessment (Knowledge Test), for comparison against their use of the polls. The mean anatomy exam 
score of students who did answer the polls was compared to the mean exam score of students who did not 
answer  the polls. The mean exam  scores of both groups of  students were  compared using an  Independent 
samples T‐test (p < 0.05). 
Students were also asked on  the questionnaire  to express  interest  in participating  in a  focus group to share 
further detailed feedback on the usefulness of the Twitter hashtag for their learning. 
Focus group  
A  single,  two‐hour  focus  group was  conducted with  five  volunteering  students, who were  chosen  using  a 
convenience  sampling  procedure  as  follows:  all  volunteering  students were  emailed  if  they  had  expressed 

































































hashtag where  regular  Twitter  polls were  tweeted  by  faculty  to  support  anatomy  learning  by  providing  a 




the  weekly  polls,  the  students  who  did  answer  the  weekly  polls  displayed  significantly  greater  anatomy 
knowledge scoring a mean exam score of 67.2% compared to the mean score of 59.7% for students who did not 
answer  the  polls.  This  is  in  contrast  to  a  previous  study  (Hennessy  et  al,  2016)  where  it  was  found  that 
engagement  levels with a similar educational hashtag had no effect on exam scores, potentially because no 
method of  formative  assessment was delivered. Although  all  educational  social media platforms Bandura’s 
Social Learning Theory (1971) as a means of facilitating learning, in the present study it is thought that the polls, 
acting as  formative assessment  tools, use Vygotsky’s  (1978)  zone of proximal development  theory  to allow 
students to confirm and then move their learning forward (Shepard, 2005) resulting in increased knowledge and 
exam scores. The increased exam scores as well as the qualitative focus group data (category 1) received during 



















rightly,  warn  students  about  the  consequences  of  unprofessional  social  media  use.  Students  suddenly 
experience  the  idea of a  “Context Collapse” where  their  social media use  is no  longer associated with  just 
personal use but brings together commonly distinct audiences (Marwick and Boyd, 2010), from peer medical 
students and professionals to academics and governing bodies. This context collapse may explain the findings 
of this study since  it can result  in self‐censorship, where  individuals are aware their most sensitive audience 
members  and want  to  convey  intelligence  and professionalism  (Marwick  and Boyd, 2010)  even  if  it means 
limiting discourse on social media. This is disappointing since social media, for the majority of students, would 
previously  have  been  a  useful means  of  sourcing  information,  then  suddenly  it  becomes  a  threat  to  their 
professional  profile,  if  used  inappropriately.  There  is  an  uncertainty  around  how  to  maintain  one’s 
professionalism while communicating on such platforms (Hennessy, 2016) despite the fact that guidelines have 
been provided by governing bodies (GMC, 2013). This seems to have led to a confusion on how best to instruct 
early  year  medical  students  on  appropriate  use  of  social  media  and  instead  scaremongering  them  from 
contributing to any education or professional platforms.   
The main limitation of this small mixed methods study is that is has limited generalizability since the findings 
represent  only  one  cohort  of medical  students  in  one  university  however  these  findings  support  those  of 
Langenfeld et al,  (2016), that there  is a need for more standardized policies to educate medical students on 







is being watched and  judged by governing bodies  is under greater scrutiny should they partake  in additional 
social media activity, even though there  is a  lack of clarity on how to measure such unprofessional behavior 
(Langenfeld et al, 2014; Walton et al, 2015). The reality is that social media is a method of communication which 
is in accession and medical students cannot be expected to develop good judgement of its use if they are being 
deterred away from using it by program leaders, however more standardized guidance on how it can be used is 
required. 
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